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Abstrakti
Siç e dimë, sa i përket marrjes së informacionit, sa më shpejtë që informohemi, aq më të
suksesshëm jemi dhe kur bëhet fjalë për kërkim të informacionit, atëherë gjithmonë na
shkon mendja tek interneti apo më saktë në shfletues.
Prandaj, në ditët e sotme gjithçka që ndërtohet, çdo kompani , çdo person, sot ka një vlerë
në internet, qoftë si dhënës i informacionit apo si marrës i informacionit.
Vet themelimi i web-it ishte arsye që komunikimi dhe marrja e informacioni të bëhet sa më
shpejtë dhe sa më të saktë.
Ekzistojnë shumë metodologji të ndryshme që sot përdoren për ndërtimin e një web-it apo
një webaplikacion-i, disa prej tyre janë :
 Rapid Application Devolopment
 Scrum
 Waterfall model
 V-Model etj.
Për të përcaktuar se cilën metodologji do të përdorim për të zhvilluar një web apo një
webaplikacion duhet të kemi parasysh anët e forta dhe të dobëta të metodologjisë përkatëse.
Për këtë arsye, ky punim tenton të shpjegojë se cila metodologji duhet të përdoret për të
ndërtuar një web apo një webaplikacion.
Për të treguar se cila metodologji duhet të përdoret për të zhvilluar një aplikacion do të
duhet botimi i një libri dhe natyrisht ky punim nuk mund të bëjë një punë të tillë. Ky punim
synon që të shpjegojë se çfarë është metodologjia Rapid Application Devolopment, anët e
mira dhe të këqija të saj, mënyrën si ta përdorim dhe krahasimin e dy tekonologjive që na
ofrojnë RadKontrolla.
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FJALORI I TERMEVE
Termi
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Rapid Application Development

UI

User Interface
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Hypertext Makrup Language

CSS

Cascading Style Sheets

ASP

Active server pagës

JS

JavaScript

Binding

Mbushja me të dhëna

Keyword

Fjalë kyçe

MVC

Model View Controller

TDD

Test Driven Development
Tabela 1 Fjalori i termeve
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1. HYRJE
Rapid Application Devolopment është një metodologji e zhvillimit të një souftuerit në
mënyre sa të shpejtë dhe me cilësisë sa më të lartë. Objektivat kryesore të Rapid
Application Devolopment janë : shpejtësia e lartë e zhvillimit, kualiteti i lartë dhe çmimi i
ulët.
Përfshirja aktive e përdoruesve, si dhe bashkëpunimi midis të gjitha palëve të interesit,
është e domosdoshme. Testimi është i integruar gjatë gjithë ciklit të zhvillimit të softuerit
në mënyrë që sistemi te jetë i testuar dhe shqyrtuar edhe nga zhvilluesit dhe përdoruesit në
të njejtën kohë.
World Wide Web, është një sistem i cili funksion nëpërmjet internetit, më saktë nëpërmjet
një shfletuesi. Nëpërmjet shfletuesve, mund të shikoni web faqet që mund të përmbajnë
tekst, imazhe, video, dhe pjese të tjera multimediale. [3]
Tim Berners-Lee shpiku World Wide Web në vitin 1989, 20 vjet më vonë se lidhja e parë,
ne atë që ne e quajmë internet. [3]
Po ashtu, Tim Berners-Lee kishte specifikuar dhe tre teknologjitë themelore të cilat edhe
sot mbesin themeli i webit.[3]


HTML: HyperText Markup Language - Formati në të cilin publikohet webi, duke
përfshirë mundësin për t’i formatuar dokumentet dhe për t’i lidhur ato me resurse
dhe dokumente të tjera.



URI: Uniform Resource Identifier- është një lloj adrese unike për secilin resurs ne
web.



HTTP: Hypertext Tranfer Protocol -

Lejon pranimin e resurseve të lidhura

nëpërmes web- it.
Ekzistojnë shumë frameworka ose library të ndryshme që na ofrojne rad kontrolla për t’i
përdorur gjatë zhvillimit. Këto kontrolla janë lehtë të programueshme pasi që janë të
ndërtuara ashtu që ne të kryjmë shumë punë vetëm me disa keyword p.sh stilizimi i të
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gjithë kontrollës duke përdor vetëm Skin=”bootstrap” kjo do të na merrte shumë kohë nëse
këto kontrolla nuk do të ekzistonin, mbushje shumë të lehtë me të dhëna, performancë
shumë të lartë si dhe shumë funksione të gatshme, si drag and drop te itemave
autocomplete, filtrim, sortim te gatshëm të të dhenave, shtimi dhe editimi i të dhënave,
shfaqja e të dhënave në forma të ndryshme. Këto kontrolla jo vetëm që na lehtësojnë
programimin, ato e rrisin performancën e aplikacionit tonë, ulin kostot pasi që koha e
zhvillimit të këtij aplikacioni ulet drastikisht.
1.1. Struktura e dokumentit
Ky dokument është i strukturar në këtë format:


Kapitulli 2 – përshkruan metodologjin e Rapid Application Development, çfarë
është webi, çfarë është një web aplikacion dhe tekonologjitë që përdoren nëpër
web-a.



Kapitulli 3 – përshkruan problemet të cilat kanë ekzistuar para përdorimit të
Kontrollave RAD.



Kapitulli 4 – përshkruan se në çfarë mënyre është bërë hulumtimi i këtij punimi.



Kapitulli 5 – është rasti i studimit që kam zhvilluar



Kapitulli 6 – rezultatet e nxjerra
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2. LITERATURA E SHFLETUAR
2.1. Rapid Application Devolopment (RAD)
RAD është një qasje e zhvillimit të softuerit që synon dorëzimin e shpeshtë të softuerit.
Softueri nuk është i zhvilluar si një njësi e vetme, por ai dorëzohet vazhdimisht duke
përfshirë edhe rritjen e funksioneve të reja të sistemit dhe përmirësimin e gabimeve në
dorëzimin paraprak .[1]
Për apilikimin më të mirë të RAD duhet të ndiqen këto principe [1] :
Principet

Pershkrimi

Përfshirja e klientit

Konsumatorët duhet të përfshihen gjatë
gjithë procesit të zhvillimit. Roli i tyre
është dhënia dhe prioritizimi i kërkesave të
reja të sistemit dhe vlerësimi i dorëzimeve
paraprake të sistemit.

Dërgesë të vazhdueshme

Softueri është zhvilluar në faza ku klienti
specifikon kërkesat që duhet të përfshihen
në çdo fazë.

Liria e punëtorëve ne zhvillimin

Aftësitë e ekipit të zhvillimit duhet të
njihen dhe të shfrytëzohen. Anëtarët e
grupeve duhet të lirohen për të zhvilluar
mënyrat e tyre të punës pa proceset
preskriptivë.

Pranimi i ndryshimeve

Kërkesat e sistemit mund të ndryshojnë
nga dorëzimi ne dorëzim dhe kështu
sistemi

duhet

të

projektohet

për

të

përvetësuar këto ndryshime.
Thjeshtësia

Përqendrohuni në thjeshtësinë e programit
që po zhvillohen dhe në procesin e
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zhvillimit. Kudo që është e mundur duhet
të

punohet në mënyrë aktive për të

eliminuar kompleksitetin nga sistemi
Tabela 2 Principet e RAD
2.1.1. Avantazhet e Rapid Application Devolopment
Disa nga avantazhet e përdorimit të metodologjisë RAD janë [1]:


Aplikacionet janë fleksibile dhe të adaptueshme ndaj ndryshimeve



RAD realizon një reduktim të rrezikut të përgjithshëm në projekt



Në përgjithësi Rad përfshinë cikle të shkurta të zhvillimit



RAD ju lejon ndarjen e projektit në projekte më të vogla dhe më të menaxhueshme.



Klientët marrin një produkt funksional në kohë më të shkurtë.
2.1.2. Disavantazhet e Rapid Application Devolopment

Disa nga disavantazhet e përdorimit të metodologjisë RAD janë [1]:


Nuk mundet të përdoret për projekte të vogla



Kërkon më shumë burime dhe të holla për të zbatuar RAD



Të gjitha aplikacionet nuk janë kompatibile me RAD



Nevojitet angazhimi i dy palëve të shfrytëzuesve dhe zhvilluesi i saj për të
përfunduar projekti. Përndryshe RAD do të dështojnë.
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2.1.3. Fazat e Rapid Application Devolopment
RAD metodologjia përbëhet nga katër faza [2]:


Planifikimi i kërkesave- Gjatë kësaj faze, përdoruesit, menaxhmenti, udhëheqësit e
ekipit dhe palët e tjera të interesit bien dakord mbi qëllimet dhe kërkesat e
përgjithshme të projektit. Kërkesat duhet të specifikohen në mënyrë të përgjithshme
në mënyrë që të mos kufizojnë më vonë zhvillimin e softuerit. Kur palët e interesit
bien dakord mbi kërkesat dhe arrihet miratimi i projekteve për të vazhduar, fillon
faza e projektimit të dizajnit.



Dizajni- Gjatë kësaj faze ,përdoruesit dhe anëtarët e ekipit punojnë së bashku për të
kthyer kërkesat në një dizajn të zbatueshëm. Ata përdorin teknika si grupet e
fokusit, seminaret, prototipet, dhe brainstorming për të dalë me një dizajn të
zbatueshëm.



Faza e ndërtimit - Zhvilluesit fillojnë

ndërtimin e aplikacionit. Përdoruesit

vazhdojnë të shqyrtojnë pjesët e aplikacionit që po ndërtohen nga zhvilluesit për të
sugjeruar ndonjë përmirësim ose për te korrigjuar ndonjë gabim.


Dorëzimi - Zhvilluesit dorëzojnë aplikacionin final.

2.2. Web
Web-i është një model komunikimi që nëpërmjet HTTP na mundëson shkëmbimin e
informacionit nëpërmjet internetit. [3]
Tim Berners-Lee shpiku World Wide Web në vitin 1989, 20 vjet më vonë se lidhja e parë,
në atë që ne e quajmë internet. Në atë kohë Tim ishte një inxhinier softuerik në CERN, një
laborator i fizikës në afërsi të Gjenevës në Zvicër. Shumë shkencëtarë merrnin pjesë në
eksperimente në CERN, të cilat zgjasnin në kohë, dhe më pas ktheheshin në laboratorët e
tyre rreth e përqark botës. Këta shkencëtarë ishin të etur për t’i shkëmbyer të dhënat dhe
rezultatet, gjë që ishte shumë e vështirë. Tim e kishte kuptuar nevojën, e gjithashtu kishte
kuptuar që mund të kishte shumë kompjuterë të lidhur në mes tyre në internet. [3]
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Tim e kishte dokumentuar atë çfarë më vonë u bë World Wide Web dhe e kishte dërguar si
propozim nw vitin 1989 në menaxhmentin e CERN-it. Ky propozim specifikonte disa
teknologji, të cilat do ta bënin internetin vërtet të qasshëm dhe të përdorshëm për njerëzit.
Ky propozim nuk u pranua deri në tetor të 1990, kur Tim tashmë kishte specifikuar tri
teknologjitë themelore të cilat edhe sot mbesin themeli i webit. [3]


HTML: HyperText Markup Language është gjuha standarde e markup për
strukturimin e Webfaqeve



URI: Uniform Resource Identifier - është një lloj i adresës i cili është unik për
secilin resurs në web.



HTTP: Hypertext Transfer Protocol është një standard komunikimi që rregullon
kërkesat dhe përgjigjet që marrin vend midis shfletuesit që ekzekutohet në
kompjuterin e përdoruesit të fundit dhe në serverin e internetit.
2.3. Web Applicationi

Një web aplikacion është çdo program kompjuterik që kryen një funksion të veçantë duke
përdorur një shfletues web si klientin e tij. Aplikimi mund të jetë po aq i thjeshtë sa një
mesazh bordi ose një formë kontakti në një faqe interneti ose si kompleks si një përpunues
teksti ose një aplikacion për lojëra të lëvizshme multi-player që shkarkoni në telefonin tuaj.
[4]
Web aplikacionet janë të njohura për shkak të përkrahjes së gjithë web shfletuesve dhe
lehtësisë për përdorimin e web shfletuesit si klient. Mundësia për t’i modifikuar dhe ruajtur
web aplikacionet pa pasur nevojë për instalimin e një softueri në potencialisht mijëra
shfrytëzues është një arsye për popullaritetin e tyre. [5] [6] [7] [8] [9]
Në modelet e hershme kompjuterike, si klient-server, aplikacionet kishin kodin e
shpërndarë në server dhe në secilin klient lokal. Me fjalë tjera, një aplikacion kishte klientin
e tij me programin që i dedikohej si ndërfaqe dhe duhej të instalohej ndaras në secilin
shfrytëzues . Një modifikim në kodin e aplikacionit që ishte në anën e serverit gjithashtu
duhej edhe një modifikohej në kodin e klientit që ishte instaluar në secilën pajisje të
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shfrytëzuesit përkatës , duke i shkaktuar stafit teknik shpenzime dhe humbje në kohë . [5]
[6] [7] [8] [9]
Web aplikacionet si web dokumentet janë të shkruara në një format standard si HTML (tash
edhe në XHTML) që përkrahen prej web shfletuesve të ndryshëm. [5] [6] [7] [8] [9]
Më 1995, Netscape shpalosi skriptimin në anën e klientit me anë të gjuhës skriptuese
JavaScript, e cila i lejonte programerët të futnin disa elemente dinamike në ndërfaqen e
shfrytëzuesit që ishte në anën e klientit. Deri atëherë, të gjitha të dhënat duhej të
dërgoheshin në server për procesim dhe rezultati dërgohej nga serveri me anë të një HTML
faqeje statike te klienti. [5] [6] [7] [8] [9]
2.4. ASP.NET Application
ASP.NET është një framework i webit i zhvilluar nga Microsoft për ndërtimin e faqeve të
internetit dhe aplikacioneve të internetit duke përdorur HTML, CSS dhe JavaScript.
ASP.NET ofron tre

frameworks për krijimin e aplikacioneve të webit: Web Froms,

ASP.NET MVC dhe ASP.NET Web Pages. [10]


Web Forms: Me Formularët ASP.NET Web, ju mund të zhvillimin e faqe dinamike
duke përdorur të drag-and-drop te kontrollave dhe programim te bazuar ne evente.
Web Forms na ofrojnë një sipërfaqe te projektit dhe qindra kontrolla qe na lejojnë
zhvillimin e aplikacione në kohë shumë të shpejtë dhe me UI te sofistikuar.



ASP.NET MVC na ofron një mënyrë të fuqishme për të ndërtuar faqe interneti
dinamike duke u bazuar ne patternin MVC i cili na mundëson një ndarje të pastër të
shqetësimeve dhe që ju jep kontroll të plotë mbi markup-un. ASP.NET MVC
përfshin shumë karakteristika që mundësojnë zhvillim të shpejtë, TDD për krijimin
e aplikacioneve të sofistikuara që përdorin standardet më të fundit të web-it.



ASP,NET WEB PAGES : ASP.NET dhe sintaksa e Razor na ofrojnë një mënyrë të
shpejtë, të arritshme dhe të lehtë për të kombinuar kodin e serverit me HTML për të
krijuar përmbajtje dinamike të webit.
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2.4.1. Karakteristikat e ASP.NET-it
ASP.NET ka këto karakteristika [7] [5]:


ASP.NET ofron llojllojshmëri të gjuhëve Psh . NET Frameworku mbështetet në më
shumë se 40 gjuhë të programimit. Faqet e ASP.NET-it mund kodohen me gjuhët
siç janë C#,VB,J# etj.



Teknologjia e ASP.NET-it është shumë e shpejtë.



Bashkëveprimi në mes të ASP.NET-it ,XML -it, web Servisit, bazës së të dhënave
dhe ndërveprimi i imellave mbështetet nga shumë teknologji.



Përgatitja e projektit në ASP.NET mund të funksionojë edhe duke mos qenë i varur
nga dizajni.



ASP.NET-i duke punuar me portalet e lajmeve, aplikacionet e ndërmarrjeve të
ndryshme, faqe të forumit etj, mund t’i përmirësoj dhe t’i menaxhojë ato.
2.4.2. Disavantazhet e ASP.NET-it

Përveç avatazheve, ASP.Net ka edhe këto disavantazhe [7] [5]:


Fatkeqësisht, siguria nuk varet nga ASP.NET-i por nga IIS-ja. Edhe nëse çdo
version i ri i ka mbyllur boshllëqet, prapë se prapë IIS-ja është e njohur në tërë
botën për dobësitë e sigurisë.



ASP.NET-i nuk është open source . Për ta përdorur ASP.NET-in në kompjuterin
tuaj duhet të keni versionin e Microsoftit të licencuar



ASP.NET-i, si burim duket që është falas , mirëpo nëse në aspektin e programimit
nuk keni njohuri atëherë duhet të jeni të gatshëm për Plugins(shtesa), që nevojiten
për ta bërë një punim shiten me një shumë të caktuar.



Nëse doni të merrni hosting shërbim nga jashtë atëherë duhet të paguani më shumë
pasi që në përgjithësi Windows hosting ka një shumë më të lartë.
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2.5. ASP User Controls
Një kontroll ASP.NET është një .NET klasë që ekzekutohet në server dhe shfaq një
përmbajte të caktuar në shfletuesin. [5]
ASP.NET përfshin më shumë se 90 kontrollet, të cilat ju mundësojnë të bëni gjithçka nga
paraqitja e të dhënave të bazës të së dhënave deri te shfaqja e një reklamë të rastësisht. [5]
Kontrollat e asp.net janë dinamike dhe na ofrojnë qasjen nga ana e serverit ku mund të
definohet vlera e tyre, texti, të dhënat që do të shfaqen ose ngjarja e caktuar. [5]
Kontrollat e ASPs ndahen në [5]:


Kontrollet standarde



Kontrollet e Validimit



Kontrollet e pasura.



Kontrollet e të dhënave



Kontrollet e navigimit



Kontrollat e Login



Kontrollat e HTML.
2.5.1. Deklarimi i një kontrolle të ASP.NET

Një kontroll e ASP.Net ka këtë formë
<asp:Label runat=”server” ID=”Label1” Text=”Label”></ asp:Label>


Runat: tregon që është një server control(dinamike).



Id: na mundëson qasje në kontroll nga serveri, duhet të jetë unike për secil#n
kontroll.



Text : Vlera që do të shfaqet në label.
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2.6. Telerik Controles
Telerik kontrollat është një bashkësi e kontrollave për zhvillues që punojnë në platformën e
Microsoft-it. [11]
Ajo përfshin një numër të plotë të kontrollave që na shërbejnë për të ndërtuar një web, web
aplikacion. Një aplikacion të pasur me funksione të ndryshme, me një përformancë të
madhe dhe me një siguri te gjerë. Te gjitha kontrollat e telerikut janë server-side controls.
Por, që na ofrojnë evente që të mund të përdoren edhe në client-side. [11]
Sot me telerik kontrolla punojnë rreth 100,000 zhvillues në ditë. [11]
Kontrollat e telerikit ndahen në [11]:


Kontrollat për menaxhimin e të dhënave



Kontrollat për caktimin e orareve, orës dhe datës



Kontrollat për Interaktiviteti



Kontrollat për stilim



Kontrollat për chat



Kontrollat për input



Kontrollat për diagrama dhe harta



Kontrollat për vizualizim të të dhënave



Kontrollat për navigim



Kontrollat për media



Kontrollat për file upload dhe file managment



Kontrollat për rrjete sociale



Kontrollat për spell checking

Secila kontroll e telerikut na mundëson që ne të mund t’ia ndërrojmë stilin me anë të Skinit
dhe na mundëson që t’i stilizojmë ato me classat e css-it ose t’i vendosim ndonjë class
tonën. Asp kontrollat nuk na ofron Skins te gatshme, por duhet që t’i ndërtojmë ato vet.
[11]
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Disa nga skinat e gatshëm të telerikut janë [11]:


Bootstrap



Metro



MetroTouch



Material



Telerik



Black



Simple



SunSet

Shembull:
SkinID=”Metro”
CssClass=”MyClass”
Telerik ofron edhe disa mënyra të ndryshme të renderimit [11]:


Classic RenderMode



Lightweight RenderMode



Mobile RenderMode



Auto RenderMode
2.6.1. Deklarimi i një kontrolle te Telerikut

<telerik:RadLabel runat="server" ID="RadLabel1" Text="Name">
</telerik:RadLabel>


runat: tregon që është një server control(dinamike).



Id : na mundëson qasjen në kontroll nga serveri, duhet të jetë unike për secilën
kontroll.



Text : Vlera që do të shfaqet në label.
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2.7. HTML
HTML është shkurtesë për Hypertext Markup Language. Edhe pse ekzistojnë disa gjuhë të
tjera, HTML me disa versione të saj të zgjeruara, është gjuha dominuese në internet.
HTML është një gjuhe treguese, gjithashtu e njohur edhe si gjuhë përshkruese e faqës. Ajo
nuk është gjuhë programuese, pra nuk i tregon kompjuterit çfarë duhet të bëj. Në vend që të
jep komanda HTML ia përshkruan faqen shfletuesit. Shfletuesi e interpreton përshkrimin
dhe e paraqet në ekran të kompjuterit apo pajisjeve mobile. Pra, HTML i tregon
shfletueseve si Internet Explorer, Firefox, Chrome e të tjerë për përmbajtjen e faqes,
përmbajtja mund të jetë: tekst, fotografi, linçe, video etj. Nuk ka rëndësi sa i thjeshtë apo i
komplikuar ky dokument duhet të jetë, ai duhet të filloj me strukturën e njëjte bazike. Katër
etiketa (tags): doctype, html, head dhe body. [12] [13]
2.7.1. HTML etiketat – tags
HTML shkruhet me elemente, të cilat përbëhen nga përmbajtja e rrethuar nga njëra anë me
etiketën hapëse dhe ana tjetër me atë mbyllëse, p.sh. <body>Tung</body> është një
element ku <body> është etiketë hapëse, Tung është përmbajtja, ndërsa </body> është
etiketa mbyllëse. Etiketat e HTML e bëjnë punën e rëndë, duke përfshirë aranzhimin,
përshkrimin e tipit të HTML që është përdorur për ta ndërtuar faqen, ku të gjinden file
mbështetës (si CSS style sheets filet) dhe formatimi i objekteve individual të faqës. [12]
[13]
2.7.2. Anatomia e HTML etiketave (tags)
Shumica prej etiketave kanë atribute apo tipare. Atributet sjellin informata shtesë, si p.sh. si
ta karakterizojmë një objekt, ku të gjejmë një file, apo ku ta shfaqim objektin në faqe. P.sh.
etiketa për paragraf e cila do të duhet të duket në qendër shkruhet si:
<p align=”center”>Paragrafi</p>
Ku align është emri i atributit, ndërsa “center” është vlera.
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2.7.3. Etiketat për formatim te Media-ve
Media – është një fjalë e cila përmendet shpesh në botën e kompjuterëve. Varësisht nga
konteksti, do të thotë gjëra të ndryshme – në përmbajtje të webit – media i referohet disa
tipave të fileve kompjuterik të cilët ngarkohen dhe shfaqen (apo luajnë) në faqe. Më të
shpeshtit janë imazh, filmat flesh dhe animacionet si dhe videot digjitale, 3D animacionet
dhe file-t e zërit. [12] [13]
Për dallim nga teksti, të cilin e shkruajmë direkt në faqen e HTML dhe bëhet pjesë e vet
HTML file-it, media filet i vendosim diku tjetër dhe i përdorim etiketat që faqen ta lidhim
me ta. Ata ruhen si file në web server dhe shkarkohen gjatë ekzekutimit, apo thënë ndryshe
kur shfletuesi i përdoruesve e ngarkon faqen dhe e lexon etiketën referuese. Kur shfletuesi
arrin tek një etiketë e cila përmban media filet, kërkon file nga server dhe e shfaq atë në
faqe, të karakterizuar ashtu siç është dizajnuar në etiketë. [12] [13]
2.7.4. Limitet e HTML – Gjithçka në Tabela
HTML elementet e përshkruar më parë kanë qenë gjithçka çfarë ka përmbajtur HTML, pra
gjithçka çfarë është përdorur për të krijuar web faqe kanë qenë etiketa të thjeshta . Për më
shumë, nëse i përdorim vetëm këto etiketa ne mund të krijojmë një web faqe e cila përveç
kompjuterëve do të hapej edhe në të gjitha pajisjet mobile që kanë shfletues. Për fat të mirë
koha ecën para, dhe po ashtu bëri edhe HTML.
Njëra nga shtesat e para të HTML ka qenë etiketa tabelë (table), qëllimi i së cilës ishte
paraqitja e të dhënave tabelore, por dizajnerët inovativ zbuluan se si t’i përdornin ato për t’i
aranzhuar objektet në faqet e tyre në një mënyrë më të sofistikuar dhe më atraktive.
Dizajnerët filluan të krijonin ndërfaqe grafike, duke përdorur tabela brenda tabelave.
Photoshop, Illustrator dhe të tjerë media aplikacione filluan të mbështesnin copëzimin në 9
shkallë, i cili të jep mundësinë e copëzimit të fotografive në një program dhe më pas t’i ruaj
të gjitha në disa HTML tabela të ndërlidhura.
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Edhe pse dizajnimi duke përdorur tabela funksionon, ai merr shumë kohë dhe është i
lodhshëm. Gjithashtu, kërkon shumë kod dhe ka disa limite si pamundësia e kontrollit të
saktë të kufijve (margins dhe padding).
Kjo praktikë është zëvendësuar me CSS etiketën div. CSS mbajtësit janë më të
dëshirueshëm se tabelat për disa arsye. P.sh një CSS div mbajtës të lejon që të shkruash një
bashkësi të instruksioneve të cilat mund t’i përdorësh në lokacione të ndryshme, në një faqe
apo në faqe të ndryshme. Kjo të mundëson që të bësh ndryshime në shumë faqe duke
modifikuar vetëm një bashkësi të instruksioneve, gjë e cila është njëra nga përfitimet më të
mëdha që solli CSS.
2.8. Cascading Style Sheets (CSS)
CSS një mënyre shumë më fleksibile për të krijuar web faqe. CSS është një gjuhë e cila
përdoret për stil, pra përdoret për të përshkruar pamjen dhe formatin e një dokumenti të
shkruar në gjuhet markup – zakonisht HTML. Gjithashtu, mund të përdoret për dizajnim të
XML (eXtensible Markup Language), dhe në Flesh animacionet, si dhe shumë gjuhë të
tjera. CSS është shtesë e cila përdoret për pamjen e faqeve, më së shumti për web faqet.
[12]
Edhe pse ka shumë arsye që përdorimi i CSS së bashku me HTML është më e preferuar se
vetëm HTML standard, njëra nga më të fuqishmet është se, jo si HTML tabelat, CSS
mundëson ndarjen e stilit nga përmbajtja, dhe po ashtu stili mund të vendoset në një file
tjetër. Stili është një bashkësi e instruksioneve për format, si fonti, ngjyra, madhësia, kufijtë
etj. CSS mund t’i formatoj faqet dhe mbajtësit në mënyrë më fleksibile se sa mund të
formatohen vetëm me HTML standard. [12]
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2.8.1. Llojet e stileve
CSS mbështet tri lloje të stileve, shpesh të referuara si rregullat: inline, internal dhe external
(në rresht, të brendshëm dhe të jashtëm). Ne mund të përdorim njërin stil apo edhe mund t’i
kombinojmë ato në secilën web faqe, gjithashtu në secilën faqe mund të përdoret kombinim
tjetër. Po ashtu, ne mund t’i përdorim disa file të jashtëm për të formatuar të njëjtën faqe.
[12] [14] [15]
2.8.2. Stilet brenda rreshtit (inline styles)
Stili brenda rreshtit mund të përdoret për formatim të një elementi të vetëm, si p.sh. një
paragraf të cilin duam të duket më ndryshe se paragrafët e tjerë në atë faqe. Përgjithësisht –
përveç se jep më shumë opsione për formatim - Stili brenda rreshtit nuk sjell ndonjë benefit
të veçanta nga përdorimi i HTML etiketave bazike. Ky stil futet brenda rreshtit direkt në
objekte, dhe aplikohet në vetëm ato objekte, pra nuk jep mundësin për të formatuar, dhe më
pas ta ndërrojmë formatin në shumë objekte, siç bëjnë stilet e tjera të CSS.
Pasi që stili brenda rreshtit lidhet direkt në ndonjë objekt, nuk ka nevojë që ta referojmë,
dhe pasi që nuk ka nevojë për referim ai objekt nuk ka nevojë për emër unik. Zakonisht të
gjitha atributet janë të përfshira si pjesë e etiketës hapëse. [12] [14] [15]
2.8.3. Stilet e brendshme (internal styles)
Për dallim nga stili brenda rreshtit, stili i brendshëm vendoset ndaras nga objekti, dhe
gjithashtu mundëson formatimin e shumë objekteve me të njëjtin stil, dhe kjo të jep
mundësinë që të bësh ndryshime të shumta, thjesht duke modifikuar një rresht të vetëm. Për
arsye se stilet e brendshme, janë të përfshira brenda dokumentit objektet e të cilit i
formaton, ai disi është i limituar. Ky stil përdoret për web faqet që kanë vetëm një faqe, apo
për web faqet të cilat faqet i kanë të ndryshme nga njëra tjetra stilet e brendshme vendoset
brenda etiketave <head></head>. Edhe pse nuk janë aq të fuqishëm sa stilet e jashtme, janë
më të preferuar në disa situatë. P.sh. nëse përdorim include, gjë që bënë të ulet numri i
kërkesave në server dhe kështu e shkurton kohën për te cilën serveri e kthen përgjigjën.
[12] [14] [15]
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2.8.4. Stilet e jashtme (external styles)
Nga të tria stilet, stilet e jashtme janë shumë më të gjithanshëm. Siç sugjeron edhe emri, ata
janë të jashtëm apo file-a të veçanta. CSS filet kanë .css mbaresën. Njëri nga përfitimet
kryesor që ky stil sjellë është mundësia për formatim të shumë faqeve me të njëjtin style
sheet. Avantazhet rriten edhe me shumë kur dizajnojmë për pajisje mobile. Avantazhet
kryesore të stilit të jashtëm janë [12] [14] [15]:
Formatimi dhe ri-formatimi global: Kjo do të thotë se përveç aftësisë që ne mund t’i
vendosim të gjitha instruksionet në një file, dhe më pas me një ndryshim të vogël të
ndryshojmë shumë faqe, ne gjithashtu mund ta përdorim atë file sa herë që kemi dëshirë.
Saktësia në mirëmbajtje:

Gjatë punës në web faqe, shtimit të faqeve, tekstit dhe

elementeve të tjera nuk duhet shumë kohë që web faqja të bëhet shumë e madhe. Para se të
arrin te stili i jashtëm për të bërë një ndryshim është dashur që të shkojmë në secilën faqe
dhe të bëjmë ndryshimin e dëshiruar. Kjo gjë jo vetëm që kushton në kohë, ajo po ashtu e
rrit mundësinë e gabimit. Me përdorimin e duhur në vendin e duhur të stilit të jashtëm ne
kursejmë kohë, dhe jemi shumë më të saktë në ndryshimet që bëjmë.
Më pak kod: Në dizajnimin e web faqeve për mobile gjithçka që mund të bëjmë që ta
zvogëlojmë madhësinë e file është një gjë e mirë. Me stilin e jashtëm kjo gjë arrihet pasi që
i njëjti kod shpërndahet në disa faqe.
Rritja e efikasitetit në punën me grupe apo ekipe: Shumë web faqe janë të krijuar nga
mjedise ekipore, me anëtar te ndryshëm që punojnë në seksione individuale. Shpërndarja e
fileve të jashtëm siguron përputhje të punës dhe gjithashtu e shkurton ngarkesën e punës.
File-a të ndryshëm për stil, për shfrytëzues dhe pasje te ndryshme: Ne mund të
detektojmë pajisjen e cila qaset në web faqe dhe varësisht nga pajisja të shpërndajmë CSS
style sheet të ndryshme. Me fjalë të tjera, ne kemi mundësi që të njëjtën përmbajtje ta
paraqesim me stile të ndryshme në pajisje të ndryshme.
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2.8.5. CSS Standarded dhe Versionet
Pothuajse si çdo aspekt i informacionit dhe teknologjisë edhe CSS dhe web design është në
gjendje të fluksit, gjithmonë duke ndryshuar dhe duke evoluar në mënyre konstante.
Aktualisht CSS ka tre versione: CSS1, CSS2 dhe CSS3. Për CSS2 ekziston CSS 2.1 i cili i
rregullon disa gabime. [12] [14] [15]
Procesi i zhvillimit dhe i lëshimit të markup gjuhëve dhe style sheet gjuhëve nuk është aq i
mirë dhe është shumë konfuz. Sapo që W3C shpall që kanë filluar të punojnë në një
version të ri, komuniteti i dizajnit dhe web shfletueset fillojnë ta implementojnë atë. Të
marrim si shembull HTML5, është ende larg për tu bërë i rekomanduar, por shumë module
të tij tashmë janë shumë të përdorshme. Shumica e shfletueseve të famshëm si Internet
Explorer, Firefoe, Safari dhe Chrome si dhe shumë shfletues të pajisjeve mobile mbështesin
shumë nga HTML5 elementet. E njëjta ndodh edhe me CSS. Edhe pse CSS versioni 2.1
është i rekomanduari, CSS3 tashmë është i mbështetur dhe shumë i përdorur. [12] [14] [15]
Vendosja se cilin version ta përdorim është sikur të marrësh në shënjestër një objekt në
lëvizje, sidomos kur je duke dizajnuar për një spektër të gjerë të pajisjeve mobile. Për ketë
arsye është shumë e rëndësishme që të dihet se për cilat pajisje jemi duke dizajnuar dhe
çfarë aftësish kanë ato. [12] [14] [15]
2.8.5.1.

CSS1

CSS ka qenë këtu për një kohe të gjatë. Në fakt CSS1 e ka arritur nivelin e të
rekomanduarit që nga viti 1996, kjo do të thotë që zhvillimi i saj ka filluar edhe më herët.
Për ta krahasuar me atë se çfarë dizajneret bëjnë sot, CSS1 është shumë i thjeshtë dhe i
limituar. Por, është pikërisht ai i cili i drejtoj web dizajnerët në drejtim të përdorimit të CSS
për të bërë disa pozicionime dhe formatime sidomos për [12] [14] [15]:


Prapavijë të përmbajtjes, margins, kufijtë (borders dhe padding) të mbajtëseve
(containers).



Atributet e elementeve si ngjyra e tekstit, typefaces, word, hapësira e shkronjave
dhe rreshtave.
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Shumë veçori të tjera të pa mbështetura nga HTML i thjeshtë dhe tabelat e
ndërlidhura.
2.8.5.2.

CSS2 (CSS 2.1)

CSS2 është mbi bashkësi e CSS1; W3C e publikoj CSS2 si të rekomanduar në vitin 1998.
Njëra nga përparësitë e mëdha është përfshirja e media-specific style sheets, e cila ua
mundëson dizajnerëve të krijonin web faqe për tu përshtatur në pajisje të ndryshme, si
shfletues me qasje vizuale special, pajisje të veshit për dëgjim, paisjet që mbahen në dorë
etj. CSS2, gjithashtu sjell më shumë kontroll mbi pozicionimin e elementeve. CSS2.1 është
versioni që rekomandohet aktualisht dhe është shumë i shpërndarë dhe i mbështetur në
shumë shfletues. [12] [14] [15]
2.8.5.3.

CSS3

CSS3 është një hap shumë i madh. Bën të mundshme shumë efekte për të cilat tani ne
përdorim programe speciale, si hijezimi në tekst, animacione të thjeshta, rrotullimi i tekstit
dhe objekteve të tjera dhe shumë më shumë. Ky nivel i CSS është një pjekje e vërtetë e
teknologjisë së web dizajnit dhe krahasohet me avancimet e desktopëve në fillimin e
shekullit 21. Një nga tiparet më ngacmues në CSS, posaçërisht për mobile web dizajnerët
është tipari i quajtur media queries. Në mënyrë tipike kur dizajnojmë për pajisje mobile në
CSS1 dhe CSS2 ne dizajnojmë style sheet duke u bazuar në profilin e pajisjes. Kjo rezulton
në një version statik të faqes duke u bazuar në profilin e pajisjes. Në vend që të punojmë
me profilin dhe me atë çka dihet për pajisjen, media queries vetëm shkojnë dhe e pyesin vet
pajisje për mundësitë e saj. P.sh. çfarë është madhësia e ekranit, orientimi, rezolucioni? A
je në portrait apo rotated mode? Përgjigja bashkë me një grumbull informacioni kthehet
prapa dhe CSS pastaj e formaton faqen në përputhje me këto informata. [12] [14] [15]
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2.9. Bootstrap
Bootstrap është framework-u më i njohur i CSS-it. Bootstrap na mundëson krijimin e
webfaqeve responsive në të gjitha paisjet. Boostrap përdorë klasa të css-it te predefinuara
për stilizmin. Bootstrap na ofron që ta ndajmë ekranin në matric, ku me anë të rreshtave dhe
kolonave, ne pozicionojmë elemente në ekran. Ndarja e rreshtave dhe kolonave bëhet në
mënyrë propocionale ne bazë të rreshtave ose të kolonave të përdorura. Numri maksimal i
rreshtave është 12 për ekran, kurse i kolonave është 12 për rresht. [16]


Row : Përdoret për të definuar një rresht në ekran. [16]



Col: Përdoret për të definuar një rresht ne ekran. Në bazë të gjerësisë të ekranit,
atëherë bëhet edhe pozicionimi i kolonave në rreshta, kur ekrani arrin një gjerësi e
caktuar atëherë kolonat shkojnë dhe zhvendosen prej pozitës horizontale në atë
vertikale. Kemi 4 lloje te kolonave [16]:
o col-s:m Kur gjerësia e ekranit është më e vogël se 540px, atëherë
kolonat pozicionohen në vertikalisht.
o col-m: Kur gjerësia e ekranit është më e vogël se 720px, atëherë
kolonat pozicionohen në vertikalisht.
o col-lg: Kur gjerësia e ekranit është më e vogël se 960px, atëherë
kolonat pozicionohen në vertikalisht.
o col-xl: Kur gjerësia e ekranit është më e vogël se 1140px, atëherë
kolonat pozicionohen në vertikalisht.
o col: Kolonat nuk zhvendosen asnjëherë vertikalisht

Gjithashtu, një kolone mund t’i caktohet edhe gjerësia. P.sh col-3, atëherë kjo kolonë do ta
ketë gjerësinë e 3 kolonave. [16]
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Para se të përdoreshin RAD Kontrollat, zhvilluesit kanë hasur në vështërsi për të zhvilluar
një web aplikacion.
Duke filluar që nga relacionet me bazën e të dhënave, bartja e të dhënave bëhej shumë
ngadalë, po ashtu dhe nuk kishte siguri të madhe të integruar, në shfletues të dhënat nuk u
enkriptuan.
Nevojitej shumë kohë për të shkruar kode të HTML dhe të CSS kjo e bënte faqen të rëndë
dhe dukjen e kodit jo të pastër. Neper çdo ngjarje e cila ndodhte e gjithë faqja llodohej pa
pasur nevojë.
Të gjitha këto probleme të cekura më lartë shkaktojnë pritje te informacionit tek
shfrytëzuesi dhe humbje të madhe në një kompani.
1. Cila nga këto kontrolla na ofron RAD në Client Side?
2. Cila nga këto kontrolla na ofron RAD në paraqitje të të dhënave?
3. Cila nga ofron RAD në vizualizim?
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4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
Për të realizuar këtë punim është përdorur metodologjia e krahasimit :
Së pari është dashur të studiohen konceptet teorike të shpërblimit në bazë të performancës
dhe programueshmërisë për të kuptuar më mirë mënyrën se si këto kontrolla funksionojnë.
Për këtë kam përdorur artikuj dhe libra të shumtë.
Do të thotë për të realizuar hulumtimin jam bazuar në anën teorike dhe në anën praktike .
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5. RASTI I STUDIMIT
Si rast të krahasimit, ne kemi marrë 9 kontrolla të telerikut dhe i kemi krahasuar ato me
kontrollat e asp.net në bazë të funksionailtiet dhe programueshmërisë.
5.1. RadGrid
RadGrid është një kontrol e cila përdoret për shfaqjen e vlerat e të dhënave në një tabelë,
ku çdo kolonë përfaqëson një fushë dhe çdo rresht përfaqëson një rekord.

Figura 1 RadGrid [11]
Ndryshe nga GridView i asp.net, RadGrid është dizajnuar për performancën më të lartë dhe
funksionalitet më të pasur. RagGrid edhe GridView na mundësojnë codeless data bind duke
përdorur DataSourceControls DataTable, DataSet,DataView, ose me DataSource objects
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dhe me çdo objekt qe e implementon interface-in IEnumerable, por RadGrid na mundëson
edhe binding përmes web service në client side.
Të dyja na mundësojnë që të shtojmë, fshijmë, modifikojnë dhe sortojm të dhënat në
server-side, por RadGrid këtë mund ta bëj edhe në client side.
Përkundër GridView RagGrid na mundëson edhe filtring e të dhënave, na mundëson edhe
fshehjen e kolona pasi ekzekutimit të programit, renditjen e kolonave me anë të drag and
drop, na mundëson grupimin e të dhënave në bazë të një kushti të caktuar.
Ndërveprueshmëria me RadAjax dhe indikatorët e ngarkimit - përmirëson në mënyrë
drastike responsivitetin e aplikacionit dhe minimizon trafikun në server.
RadGrid, gjithashtu na ofron inline editting dhe batch editting e të dhënave dhe edit forma
të auto gjeneruara, na ofron conditional formating, përkrah virtual rows ku RadGridi i shfaq
vetëm disa te rekorde te useri dhe punon në prapavijë për t’i marrë te rekordet e tjera.
RadGrid na mundëson exportimin e të dhënave ne Excel, Word ,Pdf dhe CSV.
Implementimi:
Deklarimi:
<telerik:RadGrid

ID="RadGrid"

AlwaysVisible="true"
CellSpacing="0"

runat="server"

AllowSorting="True"

GridLines="None"

AllowPaging="true"

PagerStyle-

AutoGenerateColumns="False"
Skin="Metro"

Width="100%"

ShowStatusBar="True" PageSize="200" OnNeedDataSource="RadGrid_NeedDataSource"
OnDeleteCommand="RadGrid_DeleteCommand"

ClientSettings-Scrolling-

UseStaticHeaders="true">
<MasterTableView

Width="100%"

CommandItemDisplay="Top"

DataKeyNames="PersonId" RetrieveDataTypeFromFirstItem="true">
<PagerStyle AlwaysVisible="True"></PagerStyle>
<Columns>
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<telerik:GridBoundColumn DataField="PersonId" FilterControlAltText="Filter PersonId
column"

HeaderText="Id"

SortExpression="PersonId"

DataType="System.Int32"

UniqueName="PersonId" EmptyDataText="">
<HeaderStyle Width="50px" />
<ItemStyle Width="50px" />
</telerik:GridBoundColumn>
<telerik:GridBoundColumn
PersonName

DataField="PersonName"

column"

HeaderText="Emri"

DataType="System.String"

FilterControlAltText="Filter
SortExpression="PersonName"

UniqueName="PersonName"

AllowFiltering="false"

EmptyDataText="">
<HeaderStyle Width="50px" />
<ItemStyle Width="50px" />
</telerik:GridBoundColumn>
<telerik:GridBoundColumn
PersonBirthday

DataField="PersonBirthday"

column"

HeaderText="Ditelindja"

FilterControlAltText="Filter

SortExpression="PersonBirthday"

UniqueName="PersonBirthday"

EmptyDataText=""

DataFormatString="{0:dd/MM/yyyy}">
<HeaderStyle Width="50px" />
<ItemStyle Width="50px" />
</telerik:GridBoundColumn>
<telerik:GridBoundColumn
PersonNumber

column"

DataField="PersonNumber"
HeaderText="Numri

tel"

FilterControlAltText="Filter

SortExpression="PersonNumber"

DataType="System.String" UniqueName="PersonNumber" EmptyDataText="">
<HeaderStyle Width="50px" />
<ItemStyle Width="50px" />
</telerik:GridBoundColumn>
<telerik:GridBoundColumn DataField="MunicipaltiyName" FilterControlAltText="Filter
MunicipaltiyName column" HeaderText="Komuna" SortExpression="MunicipaltiyName"
DataType="System.String"

UniqueName="MunicipaltiyName"

EmptyDataText="">
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<HeaderStyle Width="50px" />
<ItemStyle Width="50px" />
</telerik:GridBoundColumn>
<telerik:GridCheckBoxColumn

DataField="isActive"

FilterControlAltText="Filter

isActive

DataType="System.Boolean"

column”

HeaderText="Aktiv"

SortExpression="isActive" UniqueName="isActive">
<HeaderStyle Width="50px" />
<ItemStyle Width="50px" />
</telerik:GridCheckBoxColumn>
</Columns>
</MasterTableView>
</telerik:RadGrid>
Binding duke përdorur Data Set bind:
private void LoadData()
{
OleDbConnection

MyOleDbConnection

OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;

=
Data

new
Source="

+

Server.MapPath("~/App_Data/NWind.mdb"));
OleDbDataAdapter MyOleDbDataAdapter = new OleDbDataAdapter();
DataSet MyDataSet = new DataSet();
MyOleDbConnection.Open();
try
{
MyOleDbDataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand("SELECT * FROM
Customers", MyOleDbConnection);
MyOleDbDataAdapter.Fill(MyDataSet, "Customers");
}
finally
{
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MyOleDbConnection.Close();
}
DataView myDataView = MyDataSet.Tables["Customers"].DefaultView;
RadGrid1.DataSource = myDataView;
}
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{
LoadData();
RadGrid1.DataBind();
}
}
Deklarimi dhe binding me anë të Web Services
<telerik:RadGrid RenderMode="Lightweight" runat="server" ID="RadGrid1" AllowPagin
g="true" AllowSorting="true" AllowFilteringByColumn="true" PageSize="5">
<MasterTableView DataKeyNames="ProductID" ClientDataKeyNames="ProductID">
<PagerStyle Mode="NumericPages" />
<Columns>
<telerik:GridBoundColumn DataField="ProductID" HeaderText="ProductID"
DataType="System.Int32">
</telerik:GridBoundColumn>
<telerik:GridBoundColumn DataField="ProductName" HeaderText="ProductName"
DataType="System.String">
</telerik:GridBoundColumn>
<telerik:GridBoundColumn DataField="UnitPrice" HeaderText="UnitPrice"
DataType="System.Decimal" DataFormatString="{0:C}">
</telerik:GridBoundColumn>
<telerik:GridBoundColumn DataField="ReorderLevel" HeaderText="ReorderLevel"
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DataType="System.Int32">
</telerik:GridBoundColumn>
<telerik:GridCheckBoxColumn DataField="Discontinued" HeaderText="Discontinued"
DataType="System.Boolean">
</telerik:GridCheckBoxColumn>
</Columns>
</MasterTableView>
<ClientSettings>
<DataBinding SelectMethod="GetDataAndCount" Location="GridWcfService.svc"
SortParameterType="Linq" FilterParameterType="Linq">
</DataBinding>
</ClientSettings>
</telerik:RadGrid>
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5.2. RadOrgChart
RadOrgChart është një kontroll fleksibël e organizimit të hierarkisë për aplikacionet
ASP.NET. Kjo kontroll nuk ekziston ne asp.net, por duhet të programohet vetë.

Figura 2 RadOrgChart [11]
Është projektuar posaçërisht për të përfaqësuar një strukturë të një organizate në aspektin e
marrëdhënieve midis personelit dhe / ose departamenteve.
RadOrgChart mundëson binding me DataTable, DataSet,DataView, me DataSource
objects, çdo objekt që e implementon interface-in IEnumerable dhe me anë të web
serviceve.
RadOrgChat ndahet në Nodes

dhe Items ku nodes përdoren për te reprezentuar një

departament, kurse items për punëtorët. Items ofrojnë mundësin për vendosjen e fotos të
punëtorit.
Kjo kontroll na mundëson organizimin e hierarkisë me anë të drag and drop, ku mund të
bëhet drag and drop edhe nodes edhe items, përkrah load on deman, ku bëhen load vetëm
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të dhënat e nevojshme, expand and collapse, importin edhe exportin me anë të XML
gjithashtu na ofron edhe mundësinë e orientimit horizontal ose vertikal.
Implemetimi i RadOrgChartit:
Deklarimi:
<telerik:RadOrgChart RenderMode="Lightweight" ID="RadOrgChart1" runat="server" Sk
in="Default" EnableDragAndDrop="true" />
Binding në server me list:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
RadOrgChart1.GroupEnabledBinding.NodeBindingSettings.DataFieldID = "TeamID";
RadOrgChart1.GroupEnabledBinding.NodeBindingSettings.DataFieldParentID = "Reports
To";
RadOrgChart1.RenderedFields.NodeFields.Add(new Telerik.Web.UI.OrgChartRenderedFi
eld() { DataField = "Team" });
RadOrgChart1.GroupEnabledBinding.NodeBindingSettings.DataSource = teams;
RadOrgChart1.GroupEnabledBinding.GroupItemBindingSettings.DataFieldID = "Employe
eID"
RadOrgChart1.GroupEnabledBinding.GroupItemBindingSettings.DataFieldNodeID = "Tea
mID";
RadOrgChart1.GroupEnabledBinding.GroupItemBindingSettings.DataTextField = "Name"
;
RadOrgChart1.GroupEnabledBinding.GroupItemBindingSettings.DataImageUrlField = "I
mageUrl";
RadOrgChart1.GroupEnabledBinding.GroupItemBindingSettings.DataSource = employees;
RadOrgChart1.DataBind();
}
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5.3. RadScheduler
RadScheduler është kontroll e cila i lejon përdoruesit të krijojnë dhe menaxhojnë detyrat.
Kjo kontroll, nuk ekziston në asp.net, por duhet të programohet vet.

Figura 3 RadScheduler [11]
RadScheduler na mundëson binding përmes Datatable, DataSet ose DataView, ose
objekteve të ndryshme që e implementojnë interface-in IEnumerable, me SQLDataSource
dhe përmes OData(deserialzed json file).
Me RadScheduler me mund që të shtojmë, fshijmë modifikojmë takime, RadScheduler ka
një build in form për shtimin dhe modifikimin e takimeve.
Na ofron që të bëjmë takime të përsëritshme dhe mundësinë e shtimit të përjashtimeve për
takimet e përsëritshme. Na mundëson ndërrimin e datës ose orës te takimit me anë të drag
and drop.
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Na vizualizon takimet në kalendar vjetorë, mujorë dhe ditorë. Gjithashtu, ka edhe
përkujtues për takimet tona dhe exportimin ne PDF. Të dhënat e RadGridit mund të merren
dhe te bëhen drag and drop ne RadScheduler nëse janë në formatin e duhur.
Implementimi i RadScheduler:
Deklarimi
<telerik:RadScheduler RenderMode="Lightweight" runat="server" ID="RadScheduler1"
DayStartTime="08:00:00"

DayEndTime="18:00:00"

OnAppointmentInsert="RadScheduler1_AppointmentInsert"
OnClientAppointmentDoubleClick="OnClientAppointmentDoubleClick"
AdvancedForm-Enabled="false" DataKeyField="ID"
DataSubjectField="Subject" DataStartField="Start"
DataEndField="End" DataReminderField="Reminder"
SelectedView="MonthView" EnableRecurrenceSupport="false">
</telerik:RadScheduler>

Binding në serverside me anë të listës:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
RadScheduler1.DataKeyField = "ID";
RadScheduler1.DataStartField = "Start";
RadScheduler1.DataEndField = "End";
RadScheduler1.DataSubjectField = "Subject";
RadScheduler1.DataRecurrenceField = "RecurrenceRule";
RadScheduler1.DataRecurrenceParentKeyField = "RecurrenceParentID";
ResourceType rt = new ResourceType("Room");
rt.DataSource = Rooms;
rt.KeyField = "RoomNo";
rt.ForeignKeyField = "RoomNo";
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rt.TextField = "RoomName";
RadScheduler1.ResourceTypes.Add(rt);
}
RadScheduler1.DataSource = Appointments;
}
Deklarimi dhe Binding me OData:
<telerik:RadODataDataSource ID="ODataDataSource1" runat="server">
<Schema>
<telerik:DataModel ModelID="Appointments" Set="Appointments">
<telerik:DataModelField FieldName="ID"></telerik:DataModelField>
<telerik:DataModelField FieldName="Subject"></telerik:DataModelField>
<telerik:DataModelField FieldName="Start"></telerik:DataModelField>
<telerik:DataModelField FieldName="End"></telerik:DataModelField>
</telerik:DataModel>
</Schema>
</telerik:RadODataDataSource>
<telerik:RadScheduler RenderMode="Lightweight" ID="RadScheduler1" runat="server"
SelectedView="WeekView" SelectedDate="4/15/2012"
ODataDataSourceID="ODataDataSource1" DataKeyField="ID"
DataModelID="Appointments" DataStartField="Start" DataEndField="End"
DataSubjectField="Subject" ReadOnly="True"> </telerik:RadScheduler>
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5.4. RadComboBox
RadComboBox është një dropdown kontroll për aplikacionet të ASP.NET.

Figura 4 RadComboBox [11]
RadComboBox na ofron disa mënyra të ndryshme te bind-it si: Declarative binding,
binding to DataSource components që ofrohen edhe nga asp.net dropdown list, përkundër
dropdownlist RadComboBox gjithashtu na ofron mundësinë që të bëjmë bind me Xml Files
ose edhe me web service që as këto nuk ofrohen nga asp.net.
Kjo kontroll na ofron

një API që përfshin

dhe mundësimin e shtimit fshirjes dhe

modifikimit të elementeve të ComboBoxit nga client side dhe ruajtjen e tyre ne server-side.
RadComboBox na ofron edhe shumë funksione të gatshme si load on demand, funksion i
cili merr të dhënat sa të duhen dhe vetëm atëherë kur është e nevojshme, ky nuk është i
implemetuar nga asp.net, por duhet ta implementojmë atë vet, na ofron mundësin e searchit, autocomplete na ofrohen edhe funksione si filtrimi sortimi dhe validimi i t% dhënave
funksione këto që nuk ofrohen nga asp.net.
Te dyja na ofrojnë mundësinë e modelimit te itemave, por RadComboBox e ka më të
avancuar këtë pasi që ne mund të kemi më shumë kolona dhe gjithashtu i përkrahë edhe
fotot.
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Gjithashtu, na ofrohet mundësia e vendosjes së RadTreeView brenda RadComboBoxit,
RadComboBox mund të futet edhe brenda RadGridit për inline editting ose filtrim.
Implementimi i RadComboBox-it:
Deklarimi:
<telerik:RadComboBox ID=" combo" runat="server" Skin="Metro">
</telerik:RadComboBox>
Binding me në server side me DataTable:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
BindToDataTable(RadComboBox1);
}
}
private void BindToDataTable(RadComboBox combo)
{
SqlConnection

con

=

new

SqlConnection("Data

Source=LOCAL;Initial

Catalog=Combo;Integrated Security=True");
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("SELECT [Text], [Value] FROM [Links]",
con);
DataTable links = new DataTable();
adapter.Fill(links);
combo.DataTextField = "Text";
combo.DataValueField = "Value";
combo.DataSource = links;
combo.DataBind();
}
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Deklarimi dhe binding me anë të WebServiceve:
<telerik:RadClientDataSource runat="server" ID="RadClientDataSource1">
<DataSource>
<WebServiceDataSourceSettings ServiceType="OData">
<Select Url="Products" DataType="JSON" />
</WebServiceDataSourceSettings>
</DataSource>
<Schema DataName="d.results">
</Schema>
</telerik:RadClientDataSource>
<telerik:RadComboBox RenderMode="Lightweight" ID="RadComboBox1" runat="server
" ClientDataSourceID="RadClientDataSource1" EnableLoadOnDemand="true"
DataTextField="ProductName" DataValueField="ProducasdtID"
ShowMoreResultsBox="true" ItemsPerRequest="10" EnableVirtualScrolling="true"
Width="300px">
</telerik:RadComboBox>
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5.5. RadEditor
RadEditor është një kontroll e telerikut, e cila na ofron një text editor brenda webit. Kjo
kontroll, nuk ekziston ne asp.net, por duhet të programohet vetë.

Figura 5 RadEditor [11]
RadEditor ka një performancë shumë të shpejtë dhe kërkon skripta minimale.
RadEditor ofron tre modele të ndryshme redaktimi Dizajn mund të modifikoni dhe
formatoni përmbajtjen duke përdorur butonat e veglave të RadEditor, dropdowns dhe
dialogs, Html siguron qasje të drejtpërdrejtë në HTML përmbajtjen. Kjo mënyrë përdoret
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më shpesh nga përdoruesit e përparuar. Perview: Tregon se si do të duket përmbajtja para
se të përditësohet faqja.
RadEditor përkrah edhe undo edhe redo te shumta, ka gati te gjitha kontrollat e wordit,
përkrah edhe fotot, flash dhe na mundëson edhe vetëm shfaqjen e teksit.
Kjo kontroll na mundëson që të importojmë ndonjë text dokument ose ta shkruajmë atë nga
fillimi dhe ta eksportojmë atë në WORD,PDF ose RTF.
Implementimi i RadEditorit:
Deklarimi
<telerik:RadEditor RenderMode="Lightweight" runat="server" ID="RadEditor1" Height=
"675px" SkinID="DefaultSetOfTools"
ContentFilters="PdfExportFilter, DefaultFilters" CssClass="centered-editor">
<ImageManager ViewPaths="~/Editor/Examples/Import-Export/DOCX-ImportExport/images" />
<ExportSettings>
<Docx DefaultFontName="Arial" DefaultFontSizeInPoints="12" HeaderFontSizeInPoints=
"20" PageHeader="RadEditor" /></ExportSettings>
<ImportSettings>
<Docx DocumentLevel="Fragment" ImagesFolderPath="Images" ImagesMode="Embedde
d" ImagesSourceBasePath="Images/" StylesFilePath="ImportedStyles.css"
StylesMode="Embedded" StylesSourcePath="ImportedStyles.css" />
</ImportSettings>
</telerik:RadEditor>
Eksportimi ne Word
protected void ExportToDOCX_Click(object sender, EventArgs e)
{
RadEditor1.ExportToDocx(); }
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5.6. RadMenu
Telerik RadMenu për ASP.NET AJAX është një komponent navigimi fleksibile.

Figura 6 RadMenu [11]
Në asp.net ekziston kontrolla Menu, të dyja mundësojnë binding përmes DataSource
objects dhe me çdo objekt që e implementon interface-in IEnumerable, XML files dhe
SiteMapaDataSource, por RadMenu na mundëson edhe bind përmes web services.
RadMenu na ofron edhe një client side API qe na mundëson shtimin fshirjen dhe
modifikimin e itemave ne menu dhe më pas ruajten e tyre në server side.
Të dyja na mundësojnë krijimin dinamik te menu items në mënyrë statike dhe në server
side, por RadMenu na lejon edhe krijimin dinamik në client-side.
RadMenu dhe Menu ofrojnë dizajnim e item templatave dhe përkrahin foto ne itema, por
RadMenu ofron item templates më të avancuar.
RadMenu na ofron mundësinë e multi-columns.

38

Të dy menut përkrahin orientimin horizontal dhe vertikal, por RadMenu përkrahë edhe
animacione të ndryshme.
Implementimi i RadMenu:
Deklarimi:
<telerik:RadMenu

ID="appMenu"

runat="server"

Skin="MetroTouch"Ëidth="100%"

OnItemDataBound="appMenu_ItemDataBound"OnItemClick="appMenu_ItemClick">
</telerik:RadMenu>
Binding me list:
private void LoadMenu(intgroupId)
{
this.appMenu.DataSource =lift;
this.appMenu.DataFieldID = "Id";
this.appMenu.DataFieldParentID = "ParentId";
this.appMenu.DataTextField = "Name";
this.appMenu.DataNavigateUrlField = "Href";
this.appMenu.DataValueField = " Href ";
this.appMenu.DataBind();
}
Binding me WebServices:
<telerik:RadMenu RenderMode="Lightweight" ID="RadMenu1" runat="server"
EnableRoundedCorners="true" EnableShadows="true" Style="z-index: 10">
<WebServiceSettings Path="ProductCategories.asmx" Method="GetMenuCategories" />
<LoadingStatusTemplate>
<asp:Image runat="server" ID="LoadingImage" ImageUrl="Images/loading.gif" ToolTip="
Loading..." Width="16px" Height="16px" Style="margin-top: 8px"></asp:Image>
</LoadingStatusTemplate>
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<Items>
<telerik:RadMenuItem Text="Products" Value="1" ExpandMode="WebService" />
<telerik:RadMenuItem Text="Purchase" Value="132" ExpandMode="WebService" />
<telerik:RadMenuItem Text="Support" Value="141" ExpandMode="WebService" />
<telerik:RadMenuItem Text="Community" Value="155" ExpandMode="WebService" />
<telerik:RadMenuItem Text="Corporate" Value="164" ExpandMode="WebService" />
</Items>
</telerik:RadMenu>
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5.7. RadDateTimePicker
Telerik RadDateTimePicker kontrolli përbëhet nga kontrollet RadDateInput, RadCalendar
dhe RadTimeView. Kjo kontroll nuk ekziston ne asp.net, por duhet të programohet vetë.
RadDateTimePicker kombinon tiparet e RadDatePicker dhe RadTimePicker në një kontroll
të vetme për zgjedhjen e dy datave dhe një vlere kohore.

Figura 7 RadDateTimePicker [11]
RadDateTimePicker na mundëson zgjedhjen e orës dhe datës me një kontroll të vetme.
Implementimi i RadDateTimePicker:
Deklarimi:
<telerik:RadDateTimePicker RenderMode="Lightweight" ID="RadDateTimePicker1"
Width="100%" runat="server" Culture="en-US" Skin="Metro">
</telerik:RadDateTimePicker>
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5.8. RadBarcode
RadBarcode është kontroll e telerikut mund të përdoret për gjenerimin automatik të
barcodit direkt nga të dhënat numerike ose të karakterit. Kjo kontroll nuk ekziston ne
asp.net, por duhet të programohet vetë.

Figura 8 RadBarCode [11]
Mbështet disa standarde që mund të përdoren gjatë krijimit të imazhit. Kjo kontroll nuk
ekziston në asp.net, por duhet të programohet vet. Tipet e barcodit qe i përkrahe janë :
Codebar, Code 11, Code 128(A,B,C) , Code 25 (Interleaved, Standard) ,Code 39, Code 93,
EAN

13,

EAN

8,

MSI

(MSImod10,MSImod1010,

MSImod11

,MSImod1110

),Postnet,UPC-A, UPC-E, UPC SUPPlement(2,5) , PDF417 dhe QRCode .
Implemenimti i RadBarCode:
Deklarimi:
<telerik:RadBarcode runat="server" ID="RadBarcode3" Type="QRCode"
Height="140px " Width="140px" Text="Dijar" Style="margin-left: 30px"
OutputType="EmbeddedPNG">
<QRCodeSettings Version="5" DotSize="3" Mode="Byte" />
</telerik:RadBarcode>
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5.9. RadTreeView
RadTreeVeiw është një kontroll, e cila na mundëson shfaqjen hirearkike të të dhënave në
formë të pemës.

Figura 9 RadTreeView [11]
Ne ASP.Net ekziston kontrolla e tree views, të dyja mundësojnë binding përmes
DataSource objects, DataTable, DataSets,DataView, dhe me çdo objekt qe e implementon
interface-in IEnumerable, por RadTreeView mund të bëhet bind edhe përmes XML dhe
WebServices.
RadMenu na ofron edhe një client side API, që na mundëson shtimin fshirjen dhe
modifikimin e itemave ne RadTreeView dhe më pas ruajtjen e tyre në server side.
RadTreeView përkrahn load on demand TreeView nuk i përkrah këto , or load on demand
mund të programohet me anë të ajaxit dhe jQuery-it.
RadTreeView, na mundëson ndërrimin e hierarkisë të itemave me ane te drag and drop, ajo
ka build in context menus për shtimin ose fshirjen e itemave, perkrah selektimin e shumë
itemave përnjëherë dhe gjithashtu perkrah edhe checkboxes te itemat.
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Edhe RadTreeView edhe TreeView përkrahin expand and collapse te itemave, por
RadTreeView na ofron animacione te ndryshme për expand dhe collapse.
Funksionon shumë mirë me RadComboBox pasi që mund të vendoset brenda saj.
Implementimi i RadComboBox:
Deklarimi:
<telerik:RadTreeView RenderMode="Lightweight" ID="RadTreeView2" runat="server"
Width="300px" Height="350px">
</telerik:RadTreeView>
Binding me dataset
private static void BindToDataSet(RadTreeView treeView)
{
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Employees",
ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnectionString"].ConnectionStrin
g);
DataSet links = new DataSet();
adapter.Fill(links);
treeView.DataTextField = "LastName";
treeView.DataFieldID = "EmployeeID";
treeView.DataFieldParentID = "ReportsTo";
treeView.DataSource = links;
treeView.DataBind();
}
Deklarimi dhe binding me XML File:
<telerik:RadTreeView RenderMode="Lightweight" ID="RadTreeView2" runat="server"
DataSourceID="XmlDataSource1" Height="350px" Width="300" >
<DataBindings>
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<telerik:RadTreeNodeBinding DataMember="Node" TextField="Text" ImageUrlField="I
mageUrl" ExpandedField="Expanded">
</telerik:RadTreeNodeBinding>
</DataBindings>
</telerik:RadTreeView>
<asp:XmlDataSource runat="server" ID="XmlDataSource1" DataFile="TreeView.xml"
XPath="/Tree/Node">
</asp:XmlDataSource>
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6. REZULTATET
Nga rasti i studimit vërehet se kontrollat e telerikut në krahasim me ato të asp.net :


RadGrid – Ofron më shumë mënyra për binding, ofron më shumë funksione si
filtrimi drag and drop të kolonave,virtual rows,client side api.



RadOrgChart – nuk ofrohet i gatshëm nga ASP.NET, por duhëet të ndërtohet vetë.



RadScheduler – nuk ofrohet i gatshëm nga ASP.NET, por duhet të ndërtohet vetë.



RadComboBox – Ofron më shumë mënyra për binding, na ofron serach-in ,
multicolumns dhe gjithashtu mund ta fusin edhe RadTreeView brenda saj.



RadEditor - nuk ofrohet i gatshëm nga ASP.NET, por duhet të ndërtohet vet.



RadMenu – Ofron krijimin e itemave në mënyrë dinamike në client side dhe ofron
animacione të ndryshme.



RadDateTimePicker - nuk ofrohet i gatshëm nga ASP.NET, por duhet të ndërtohet
vet.



RadBarCode - nuk ofrohet i gatshëm nga ASP.NET, por duhet të ndërtohet vet .



RadTreeView – na mundëson drag and drop te itemave, ka checkbox support dhe
bashkëvepron me RadComboBox.

Shumë nga funksionet dhe vizualizimet që ofrohen nga teleriku nuk janë të gatshme në
ASP.Net, ato mund të programohen vetë, por marrin shumë kohë dhe njohuri shumë të mira
në programim dhe vizualizim.
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7. PERFUNDIMET
Kontrollat e telerikut janë kontrolla të ndërtuara mbi kontrollat e asp.net, këto kontrolla na
ofrojnë më shumë funksione, sesa kontrollat e ASP, vizualizim më të mirë, performancë më
të lartë, ato mund t’i kombinojmë njëra me tjetrën per një eksperiencë më të mirë te userit,
gjë e cila nuk ofrohet nga asp kontrollat dhe duhet t% programohen vet gjë që merr shumë
kohë.
Ka shumë kontrolla të telerikut që ASP.NET nuk i ka, por duhet të ndërtohen vet, e cila
kërkon shumë punë dhe shpenzon shumë kohë. Gjithashtu, performanca e tyre është shumë
më e mirë se kontrollat e ASP.NET, pasi që ne mund të caktojmë mënyrën e renderimit.
Stilizimi është më i lehtë pasi që telerik ofron shumë stile të gatshme, dhe modifikimi i
stileve ekzistuese është shumë i lehtë.
Teleriku na ofron resposivitet shumë më të lartë sesa ASP.Net, kontrollat e telerikut janë të
dizajnuara për të përkrahur të gjitha paisjet kompjuterike duke përfshirë edhe telefonat. Dhe
teleriku na garanton që kontrollat e tij do të punojnë në të gjitha browsers.
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